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The foreign economic affairs (FEA) between countries compose difficult, multilevel 
system with direct and reverse relations. The necessity of co-ordination of the latter ones 
exposes the necessity of external impact which falls under the category of adjusting. But also 
the subjects of relations are able to influence on operating processes.  
That‘s why there are 3 levels of FEA regulation: 
– micro-level – is regulated by the subjects of foreign activity;  
– macro-level – is state level of regulation - from the side of public institutions and 
non-government national institutes;  
– mega-level – is regulation by international organizations (WTO, UNO etc.) 
Micro-regulation is realized directly at the enterprise. 
The macro-level of regulation of FEA includes two constituents:  
– governmental control;  
– regulation from the side of national non- government establishments.  
Government control is based on the activity of national and local bodies of power and 
is regulated by the Constitution and Laws.  
The external economic aspects of traditional forms of government control of the 
economy should be noted:  
1) indicative planning (prognosis of socio-economic development of frontier districts);  
2) fiscal and budgetary policy (privileges and taxes on foreign activity, offshore 
zones);  
3) anti-trust regulation (competitive participation of foreign investors in privatization);  
4) investment, innovative policy in particular (technoparks, territories of priority 
development);  
5) pricing policy (government control over prices);  
6) social policy (privileges of imported purchases for territories which suffered as a 
result of natural calamity);  
7) currency and financialand credit policy (regime of exchange rate) etc.  
The most common methods on macro-level of regulation are tariffs and non-tariff 
barriers. 
A tariff is a tax imposed on imported goods and services.  
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A fundamental reason for tariff regulation is to prevent the abuse of dominance. There 
are two market situations in which tariffs are required to address dominance: non-competitive 
or monopoly markets and competitive markets.  
Tariffs are used to restrict trade, as they increase the price of imported goods and 
services, making them more expensive to consumers. They are one of several tools available 
to shape trade policy. (an international trade tariff). 
Main functions of tariffs are as follows: 
– fiscal (forms revenue part of the budget); 
– stimulatory (promotes increasing of export); 
– regulative (regulates import and export structure); 
– defensive (protects national producers from foreign competition); 
political (does economic pressure on other countries increasing duties or giving 
preferences). 
The words tariff, duty and customs are generally used interchangeably. Usually 
assessed on imports, tariffs may apply to all foreign goods or only to goods produced outside 
the borders of a customs union.  
Customs duty is a kind of indirect tax which is realized on goods of international 
trade. In economic sense, it is also a kind of consumption tax. Duties levied by the 
government in relation to imported items is referred to as import duty. In the same vein, duties 
realized on export consignments is called export duty. Tariff, which is actually a list of 
commodities along with the leviable rate (amount) of Customs duty, is popularly understood 
as Customs duty. 
Tariffs are subject to negotiation and treaties among nations (Agreement on Tariffs 
and Trade; trade agreement; World Trade Organization).  
Non-tariff barriers to trade (NTBs) are trade barriers that restrict imports but are not in 
the usual form of a tariff. Some common examples of NTB‘s are anti-dumping measures and 
countervailing duties, which, although called non-tariff barriers, have the effect of tariffs once 
they are enacted. 
Some of non-tariff barriers are not directly related to foreign economic regulations but 
nevertheless have a significant impact on foreign-economic activity and foreign trade between 
countries. 
Non-tariff methods of regulation are the most effective element in implementation of 
trade policy for the following reasons:  
– firstly, non-tariff methods of regulation, as a rule, are not connected with any 
international obligations. In this regard, the scope and methodology of their application is 
fully regulated by national government bodies and provides a framework of economic and 
technical legislation of the country;  
– second, non-tariff methods are more useful in achieving the desired result in foreign 
policy;  
– third, non-tariff methods allow us to take into account the specific 
situation,emerging in the global economy and to apply appropriate protection measures on 
national market within a specified period;  
– fourth, non-tariff methods are not an additional tax for the population.  
The mega-level is based on the documents of such international organizations as:  
1. Economic organizations of the UNO, in particular:  
1) ЕКОSОR (economic and social advice) as a co-ordinator of socio-economic 
activity of the UNO and its specialized organs;  
2) Territorial establishments (EEC - the European economic commission, ЕСCАPО - 
an economic and social commission for Asia and Pacific ocean);  
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3) Specialized and branch establishments (UNCTAD; UNESCO – responsible for 
education, science and culture; Statistical commission of UNO etc).  
2. Regional integrations like EU and others.  
3. International financial and credit establishments – IMF, World Bank, European 
Bank of Reconstruction and Development, Parisian and London clubs of creditors.  
4. International organizations in international trade: WTO, ICC (International chamber 
of commerce) etc. 
5. Co-ordinating organizations - G - 8 (group of eight leading countries of the world), 
ОЕСD (Organization of Economic Cooperation and Development).  
Thus, as we can see the regulation of foreign economic affairs plays a very important 
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Однією з характерних рис сучасного етапу розвитку цивілізації стала 
глобалізація практично усіх сфер суспільного життя. Особливого масштабу розвиток 
глобалізаційних процесів набув в економічній сфері, результатом чого стало 
формування єдиного світового господарства та світового ринку, який характеризується 
високою мобільністю виробничих ресурсів, товарів та послуг. Особливе місце в системі 
світового ринку належить світовому ринку робочої сили, і, як наслідок, міжнародній 
міграції робочої сили (ММРС), оскільки в даному випадку глобалізаційні та 
інтеграційні процеси виходять за межі економічної системи, включаючи до сфери 
взаємодії соціальну та культурну сфери. Таким чином, динамічний розвиток світового 
ринку робочої сили та ММРС стимулюють не тільки зростання процесів економічної 
інтеграції та глобалізації, але й сприяє культурному обміну, поширенню освіти та 
демократичних цінностей у світі. З іншого боку, не можна залишити осторонь 
негативні прояви зростання розвитку ММРС, до таких, зокрема, можна віднести 
трудове рабство та торгівлю людьми, зростання соціального сирітства тощо. 
Зважаючи на позитивні та негативні наслідки міжнародної міграції робочої сили 
як у світових масштабах, так і в розрізі окремих країн, виключне значення трудових 
ресурсів, ринку робочої сили для функціонування та розвитку світової та національної 
економіки, дослідження процесів ММРС залишається в переліку найважливіших 
завдань сучасної економічної науки. 
Для вітчизняної теорії та практики вивчення, аналіз та прогнозування процесів 
ММРС особливо важливе, зважаючи на значні масштаби трудової еміграції з країни, а 
також з огляду на те, що Україна опинилася у ролі буферної зони на шляху потужних 
міграційних потоків, в основному з країн Азії, в Центральну та Західну Європу. Все це 
ставить перед Україною ряд проблем, від вирішення яких без перебільшення залежить 
подальший розвиток та економічна безпека країни. 
